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Background and Objective: In spite of the paramount importance of 
religion in human life, the definition of its domain, concepts, and 
components is subject to theoretical and methodological uncertainty. The 
root of many of these ambiguities lies in the absence of appropriate 
measurement tools. Given that, the main purpose of this research is 
validating and determining reliability of a local instrument for measuring 
religiosity. 
Methods: This study aimed at developing an instrument. The participants 
were provided with researchers' questionnaire developed after studying 
documents and providing the theoretical framework, preparing question 
banks and validity. The sample, 500 adult citizens over 18 years old in 22 
districts of Tehran selected by using random sampling and classification 
according to gender, age, and area of residence. The obtained data were 
utilized for exploratory factor analysis, Cronbach's alpha reliability, 
validity criteria, indicators fitted, and eventually the introduction of 
religiosity questionnaire. In this research, all the Ethical issues were 
observed and authors declared no conflicts of interest. 
Results: Based on exploratory factor analysis (EFA), seven factors 
accounted for 65.67% of the religiosity variance. The results of 
exploratory factor analysis (RMSEA=0.08, CFI=0.907, GFI=0.869) show 
the 21-item questionnaire has an acceptable fit. The internal consistency 
(α=0.83) and consistency over time also indicated that the final 
questionnaire has acceptable reliability. 
Conclusion: Results show that the developed questionnaire is acceptable 
in terms of validity and reliability to be used in Islamic societies for 
measuring religiosity. 
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Background and Objective 
In spite of the significance importance of religion in 
human life, the definition of its domain, concept, and 
components is subject to theoretical and 
methodological ambiguities. A number of these 
ambiguities stem from the absence of appropriate 
measuring instruments. Taking that into account, the 
main purpose of this research is determining reliability 
along with validity of a localized instrument in order to 
measure religiosity. 
Methods 
This methodological study which aimed at developing 
an instrument used a researcher-made religiosity 
questionnaire to measure religiosity.  
 A validated questionnaire was administered in a 
community of citizens in Tehran with a sample size of 
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500 people through a two-stage random sampling; 
firstly, the 22 areas of Tehran based on the spatial 
analysis of the urban development level of Tehran 
(Rafieian) performed in 4 groups (1). Then, in each 
zone, in proportion to the population, between two and 
four regions and in each area a street was selected 
randomly to run the program. For data analysis, 
Pearson correlation coefficient, independent t-test, 
variance analysis, exploratory factor analysis and 
confirmatory factor analysis were used. 
Results 
After creating and adjusting the conceptual framework 
using Islamic resources and summarizing the questions 
bank, the initial questionnaire containing 47 questions 
was presented to specialists for the purpose of 
validation (CVR≥51%, CVI≤79%), using the Lawshe 
method (2). The criterion validity of this questionnaire 
with a single criterion and asking respondents to score 
their religious commitment in the range of zero to one 
hundred and by comparing the self-score with the 
religiosity score was verified. The reliability of the 
religiosity questionnaire was also determined using the 
Cronbach's alpha coefficient (α= 0.863).  
Based on exploratory factor analysis (EFA), the 
seven factors of worship, forbidding what is wrong, 
guiding others, the right of individuals superior than us, 
the right of  those lower than us, obvious manner and 
Hidden behavior (21 questions Overall), explaining 
65.67% of the samples religious changes. The results 
of exploratory factor analysis (RMSEA=0.08, 
CFI=0.907, GFI=0.869) shows the 21 questions 
religiousness questionnaire has an acceptable fit. The 
internal consistency (α=0.83) and consistency over 
time also showed final tool religiousness has 
acceptable reliability. 
Based on exploratory factor analysis (EFA), seven 
factors accounted for 65.67% of the religiosity 
variance. The results of exploratory factor analysis 
(RMSEA=0.08, CFI=0.907, GFI=0.869) show the 21-
item questionnaire has an acceptable fit. The internal 
consistency (α=0.83) and consistency over time also 
indicated that the final questionnaire has acceptable 
reliability. 
Conclusion 
In this study, a localized and valid instrument has been 
created to measure religiosity in accordance with the 
culture and beliefs of Muslims in Iran, in conjunction 
with a social approach as a measure of religiosity, 
"DOA". This measure has considered the principles of 
the religion of Islam as a theoretical aspect of 
religiosity. Also in this study, unlike some of the 
domestic instruments that have been developed to 
measure religiosity in Iran, religious knowledge due to 
the compulsory learning of religious teachings in the 
educational system of the country and religious 
experience has not been used because of the 
individuality of this dimension and the difficulty when 
measuring. Questions for the practical question are also 
devised in two general aspects of relationship with God 
and relationship with others (interaction with others, 
and other phenomena of following ethical 
considerations). 
     The positive impact of religiosity on social 
interactions has already been reflected in many 
correlational studies in this area -Ganji & Halali, 
Kafashi, Khosrowshahi, Sadeghi, and Serajzadeh & 
Mohammadi (3-6)- but the main feature of this 
research is the attention to and distinction of the 
dimension of social interactions derived from religion 
in relation to the dimension of worship and the 
assessment of the contribution of each of these factors 
to the total score of religiosity. The positive and 
significant relationship between the seven extracted 
factors with two factors of worship and social 
interactions based on second-order factor analysis, 
once again confirms the results found in the correlation 
and the accompaniment of social interactions with 
religiosity. The results are positive and significant. The 
total score of the dimensions of relationship with God 
and relationship with others and the necessity and 
purpose of both factors. 
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 الملّخص  
يعترب الدين عامال مؤثرا يف رؤية اإلنسان جتاه نفسه وحمیط اطرافه وأهدافه من  :خلفیة البحث وأهدافه
كبري يف مجیع جوانب احلیاة البشرية. على الرغم من هذه األمهیة فإن هناك   احلیاة، وهلذا للدين وقع
غموض نظرية ومنهجیة يف تعريف جمال الدين وحتديد املفاهیم الدينیة ومعايري التدين، وتكمن جذور  
وبالتايل، يعد إعداد أدوات قیاس موثوقة  كثري من هذه الغموض يف غیاب أدوات القیاس املناسبة.
اخلطوة األوىل واألهم يف جمال قیاس التدين. الغرض الرئیسي من هذه الدراسة، اعداد اداة وصحیحة، 
 .حملیة لقیاس التدين وتعیني موثوقیتها وصالحیتها
هذه الدراسة املنهجیة من نوع اعداد األدوات وبعد الدراسة الوثائقیة، وإعداد اإلطار  منهجیة البحث:
الذي مت تصمیمه من -د من الصالحیة، مت اعطاء استبیان التدين النظري وبنك األسئلة، وكذلك التأك
سنة والذين يسكنون يف مجیع مناطق  18شخص اعمارهم يفوق  500لعینة من  -قبل الباحث
طهران السكنیة. مت اختیار اجملتمع املستهدف باستخدام اسالیب أخذ العینات العشوائیة والطبقیة 
ن. مت استخدام البیانات اليت مت احلصول علیها للعثور على حتلیل واملالئمة للجنس والعمر وحمل السك
عامل االستكشاف وألفا كرونباخ وصالحیة االستبیان وموثوقیته، ومؤشرات تركیبها وأخريا تقدمي 
استبیان التدين. متت مراعاة مجیع املوارد األخالقیة يف هذه املقالة واضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقالةمل 
 .ىل اي تضارب يف املصاحليشريوا ا
و  RMSEA ،869/0=GFI=08/0وفقا للنتائج، إن التحلیل العاملي االستكشايف )الكشوفات: 
907/0=CFI من 65.6( والذي كان له تركیب مناسب، اشتمل العوامل التفسريية السبعة على ٪
تساق مع مرور ( واالα=83/0التباين الكلي للتدين. واضافة اىل ذلك، أظهر اإلتساق الداخلي )
 .سؤال له موثوقیة مقبولة 21الوقت من األداة، أن االستبیان النهائي للتدين والذي هو متكون من 
والذي مت اعداده من قبل -اظهرت النتائج أن استبیان مقیاس تدين االيرانیني املسلمني  االستنتاج:
 .التدين يف اجملتمعات اإلسالمیةله صالحیة البناء وموثوقیة مقبوله وميكن استخدامه لقیاس  -الباحث
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Shahmirzalou H, Rafiey H, Mousavi MT, Ghaedamini-Harouni Gh, Hosseini-Safa Z. Designing and Verifying an Instrument to Measure 
Religiosity. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2019;5(2):6-22. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i2.19300 
 اعداد استبیان محلي لقیاس التدين مع منهج الصحة االجتماعیة
   6-22(: 2)5؛1398ی پژوهش در دین و سالمت.  مجله 






  ی پژوهش در دین و سالمت مجله                                                                           1398، تابستان 2ی  ، شماره5ی  دوره
 کند. تبعیت می (Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0این کار از مجوز 
9 









 3، زهرا حسینی صفا2هارونی امینی، غالمرضا قائد2، میرطاهر موسوی*1، حسن رفیعی1حسن شاهمیرزالو
 
 تهران، ایران. بخشی، توان و بهزیستی علوم دانشگاه ی،اجتماع رفاه مدیریت آموزشی گروه -1
 .ایران تهران، بخشی، توان و بهزیستی علوم دانشگاه اجتماعی، رفاه مدیریت تحقیقات مرکز -2
  .ایران حدیث، تهران، قرآن و علوم دانشگاه قرآنی، علوم گروه -3
 HA.rafiey@uswr.ac.ir :نامهیارا؛ حسن رفیعیآقای خطاب به  مکاتبات*
 
 اطالعات مقاله  
 1397 بهمن 8 :دریافت
 1398 فروردین 21 :دریافت متن نهایی
     1398 بهشتدیار 3 پذیرش:
 1398 تیر 1نشر الکترونیکی: 
  
 واژگان کلیدی:
 پایایی در طی زمان
 داری دین
 روایی سازه













 چکیده  
در نوع نگرش انسان به خود، محیط پیرامون و هدف زندگی گذار  دین عاملی تأثیرهدف: سابقه و 
ی ابعاد زندگی بشر دارد. با وجود این اهمیت، تعریف  شود که تأثیر فراوانی در همه محسوب می
رو است که  داری با ابهامات نظری و روشی روبه های دین و دین حوزه، تعیین مفاهیم و مؤلفه
ی ابزار  رو، تهیه گیری نهفته است. ازاین د ابزار مناسب اندازهی بسیاری از این ابهامات در نبو ریشه
داری است. هدف اصلی  ی سنجش دین ترین گام در حوزه گیری معتبر و روا نخستین و مهم اندازه
 . داری است یابی و روایابی ابزار بومی سنجش دین این پژوهش ساخت، اعتبار
ی  ی اسنادی، تهیه ارسازی است. پس از مطالعهشناختی از نوع ابز ی روش این مطالعه روش کار:
داری  ی دین ساخته ی محقق نامه نظری و بانک سؤاالت و همچنین بررسی روایی، پرسشچارچوب 
ی شهر تهران  ودوگانه سال به باالی مناطق بیست 18نفری از شهروندان  500ی  در اختیار نمونه
گیری تصادفی و طبقاتی و متناسب با  نمونههای  ی هدف با استفاده از روش قرار گرفت. جامعه
آوردن  دست آمده برای به دست های به ی محل سکونت انتخاب شد. از داده جنسیت، سن و پهنه
های برازش و در نهایت  نامه، شاخص تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ، روایی و پایایی پرسش
اخالقی رعایت شده است  ی موارد ژوهش همهاستفاده شد. در این پداری  ی دین نامه معرفی پرسش
 . اند گونه تضاد منافعی گزارش نکرده ان مقاله هیچو مؤلف
و  RMSEA ،869/0=GFI=08/0عاملی اکتشافی )  بر اساس نتایج تحلیل ها:یافته
907/0=CFIدرصد از واریانس کل  6/65کننده  ( که دارای برازش مناسبی بود، هفت عامل تبیین
( و همسانی در طول زمان ابزار α=83/0درونی ) براین، همسانی گرفت. عالوه در بر می داری را دین
 . داری دارای پایایی پذیرفتنی بود سؤالی دین 21ی نهایی  نامه نشان داد که پرسش
داری ایرانیان  ی دین ساخته ی محقق نامه دهد پرسش آمده نشان می دست نتایج به گیری:نتیجه
داری در  توان از آن برای سنجش دین سازه و پایایی پذیرفتنی است و می یمسلمان دارای روای
 .جوامع اسالمی استفاده کرد
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ی خود، محیط  های تاریخی دربارهنوع پاسخ انسان به پرسش
ی مرگ تأثیر بسزایی در نوع  لهمسئ پیرامون، هدف زندگی و
گیری وی در مسیر زندگی داشته و دارد. با نگرش و جهت
گرفته در نگاه انسان به  وجود پیشرفت علم و تحوالت صورت
های  ها همچنان یکی از دغدغه محیط پیرامون، این پرسش
انسان قرن بیستم است و کیفیت پاسخ به آن تأثیر بسزایی بر 
ها با محیط پیرامون دارد.  مل انسانبینی و نوع تعا جهان
 تاریخ»گزاف نباشد که  1ی الندین بنابراین، شاید این گفته
 انسان قدمت ی اندازه به قدمتی دین که داده نشان بشریت
« است بوده اعصار تمامی در بشر زندگی الینفک جزء و دارد
(1).  
 ترین مهم از یکی داری دین و دین ی مسئله به پرداختن در
 ساخت معیارهای و داری دین چارچوب و مدل ایجاد مباحث،
 ابزار و چارچوب . ایجاد(2)است  داری دین سنجش ابزار
 ی عرضه لزوم به پاسخی داری دین برای مناسب سنجش
 که است داری دین گیری اندازه برای کشی خط و مقیاس
 و مقیاس این(. موضوع و مقیاس تناسب) باشد موضوع مناسب
 نباید باشد؛ و داشته همگانی ربردکا قابلیت باید کش خط
 نظر برخالف دیگر، سوی از باشد. فردی و ویژه خاص،
 ی دغدغه و بودن دین درگیر را دین که غربی پژوهشگران
 به التزام یا پیروی یعنی داری دین دانند، می داشتن دینی
 داری دین هر واقعیت در زیرا مشخص؛ دین یک از پیروی
 .(3) است خاصی دین به معطوف
 امریکا و اروپا دین، شناسی جامعه زادگاه آنکه سبب به
 داری دین مفهوم عملیاتی کردن برای ها تالش نخستین است،
 در. است گرفته شکل غرب در نیز داری دین  ی سنجه ساخت و
 یها سنجه ساخت در کارها را ترین قدیمی از یکی زمینه این
 فهرست وانعن با را مقیاسی که داده صورت 2بروئن داری، دین
نیز در دو  4راس و آلپورت .(4)کرده است  تدوین 3دینی نگرش
 مقیاس ابداع به «درونی داری دین»و  «بیرونی داری دین»بُعد 
ی  سنجه شاید ، اما(5)اند  دینی اقدام کرده گیری جهت
 5استارك و گالك دست به شده ساخته« دینی تعهد مقیاس»
 ی حوزه مطالعات ی همه بر نوعی به که است کاری ترین مهم
                                                          
1) Lundin 
2) Broen 
3) Rligious Atitude Inventory »RAI« 
4  ( Allport & Ross  
5  ( Glock and Stark 
 در گویه و 48 با سنجه این. است داشته اثر داری دین سنجش
 پیامدها و دانش تجربه، مناسک، باورها، بُعد بخش، پنج هفت
 و الگوها رسد به نظر می. گیرد می در نظر دین برای را
 در که عین حال در الگوها، این در پیشنهادی های سنجه
 دیگر به تعمیم قابلیت اند، علمی اعتبار دارای خود جوامع
در این  همچنین، ندارند؛ فرهنگی دیگر را هایویژگی جوامع، با
بُعد شریعت  از اثری کمتر آن ی یافته تفصیل ابعاد ها و سنجه
شود یا  می مشاهده دینی دستورهای و احکام به پایبندی یعنی
 اغلب و وجود ندارد« ایمان» و« اعتقاد»تفکیکی روشن بین 
 ی غلبه از ناشی شده که این امر داده تقلیل دیگری به یکی
الهیات  و الئیک نگرش اثرِ. است آن بر مسیحی رهیافت
 ایالگوه در شده معرفی های ( و سنجه6خواه )لیبرال آزادی
و  «اخالق»گذاردن بُعد  مغفول در توانمی روشنی به را غربی
صورتی  در دید؛  آن به جای «دینی ی تجربه»نشاندن نابجای 
 .(6)است  داری دین ابعاد از نه و پیامدها؛ از که این بُعد
داری ایجاد شده در  ترین ابزارهای سنجش دین از مهم
 قرار الگو با اشاره کرد که (7)توان به ابزار گلریز  ایران نیز می
 پرسش، 25 بر مشتمل یی نامه پرسش آلپورت، ی سنجه دادن
 ی رابطه بررسی و مذهبی نگرش مقیاس ی تهیه برای پژوهشی
 شخصیتی دیگر خصوصیات وها  بازخورد با مذهبی شنگر بین
 80ی آلپورت همبستگی  نامه که با پرسش کرد ریزی طرح
 برخی از در تا کنون ساخت زمان از درصدی دارد و
 از آن (8)ایران  در مذهبی نگرش سنجشهای  پژوهش
 .است شده استفاده
یی چندبُعدی شامل  پدیده-داری  زاده با معرفی دین سراج
و تأکید بر  -پیامدی و فکری عاطفی، مناسکی، اعتتقادی، ابعاد
ی گالك و استارك برای تطبیق با دین  نامه ابلیت پرسشق
 سنجش ی نامه پرسش»ی آن با عنوان  شده اسالم، از مدل بومی
داری نوجوانان استفاده  برای سنجش دین« مذهبی های نگرش
 دو معبد مقیاس عنوان با را نیز مقیاسی . گلزاری(2)کرد 
 از دوری واجبات، به عمل ی زمینه شش که کرد عرضه
 انجام مکروهات، از دوری به مستحبات، عمل محرمات،
 را دین بر مبتنی یها انتخاب وها  تصمیم و مذهبی یها فعالیت
 معاصر مسلمانان میان در رایج اعمال گرفتن در نظر با
 او که این است گلزاری کار ی درباره مهم ی نکته. سنجد می
 معتقد و شود می متمرکز دینی رفتار و عمل سنجش بر اساساً
 قابل واریانس دینی و باورهای اعتقادات سنجش که است
 .(9)داشت  اهدنخو توجهی
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های زند پس از نقد و بررسی سنجه علیرضا شجاعی
ی غربی )گالك و استارك( و بررسی  شدهداری ایجاد  دین
ی بومی  داری، به ایجاد سنجه ی دین دیدگاه اسالم درباره
ه بُعد داری اسالمی را واجد س داری اهتمام گمارد. وی دین دین
داند و با تفصیل این ابعاد در پنج  اعتقادات، احکام و اخالق می
ی مد نظر  بُعد عقیده، ایمان، عبادت، اخالق و شریعت سنجه
 . کرد معرفیخود را 
ی روا و  نامه با توجه به هدف این مطالعه در ایجاد پرسش
های  داری مطابق با فرهنگ و ویژگی پایا برای سنجش دین
ی مسلمانان، در گام نخست پژوهش، بررسی منابع اجتماع
اسالمی در دستور کار قرار گرفت و مشاهده شد دو بُعد اصلی 
های اعتقادات؛ و عمل )عبادات( و عقیده، عمل و ساحت
شناسان  داری از سوی دین اخالقیات ارکان مشترك تعریف دین
اسالمی است. برخالف بُعد اعتقادات که وجه مشترك ابزارهای 
داری ایجاد شده است و بیشتر التزام و نوع نگرش  سنجش دین
دهد، بُعد عبادات در  فرد به اصول دین را مدنظر قرار می
ی  مطالعات مختلف با اختالفاتی از جمله پرداختن به نحوه
انجام عبادات، التزام به آن، تجربیات دینی، عواطف و 
ط احساسات نسبت به دین و گنجاندن یا نگنجاندن رواب
 است.   داری، مواجه شده ی دین نامه اجتماعی در پرسش
 دو به دین بندی تقسیم ی حاضر نیز با پذیرش در مطالعه
 اعتقادات قبول ،(تکالیف)عمل  و( اعتقادات)نظری  بُعد کلی
در نظر  بودن مسلمان شرط و افراد داری دین بنای سنگ
، هستی کل خالق و یکتا خدای به )شامل اعتقاد گرفته شد
 لیکن در بُعد. محمد بن عبداهلل( پیامبری پذیرش و معاد قبول
عملی به دلیل دشواری و قطعیت نداشتن در سنجش عواطف 
ی دینی از گنجاندن این ابعاد  و احساسات و فردی بودن تجربه
گیری  داری خودداری شد و صرفاً به اندازه ی دین در سنجه
ویژه انجام  ن( بهپذیر )الزامات عملی دی ابعاد قطعی و سنجش
 واجبات و پرهیز از محرمات پرداخته شد.
های اسالمی و  با توجه به جایگاه رفیع اخالق در آموزه
ی  ی تهذیب نفس )رابطه های اکید دین اسالم درباره توصیه
 و سیاسیات معامالت،)ی تعامل با دیگران  فرد با خود(، نحوه
ارچوب در چ بعادهای هستی، این ا و دیگر پدیده (اخالقیات
ی ایجاد شده مدنظر قرار گرفت و به ایجاد  نظری و سنجه
 .  (1ی  چارچوب نظری ذیل منجر شد )جدول شماره
 
 داری دین ی سنجه ابعاد نظری مدل (1 جدول
 
 بُعد فرعی بُعد اصلی







 رابطه با خداوند
 جبات دینوا
 مستحبات و اعمال جمعی
 محرمات 
 رابطه با دیگران
 تعامل با خود و دیگران 
 اخالقیات
 های جهان تعامل با دیگر پدیده
 
گیری از چارچوب نظری  شده و بهره بر اساس مباحث طرح
 بر عمل اعتقادی، اصول پذیرش»شده، تعریف نظری  معرفی
 گرفته از نشئت اجتماعی و القیاخ رفتار و اعتقادات مبنای
داری در نظر گرفته شد و تعریف  برای دین «دینی باور و اعتقاد
یی که فرد در  داری در این مطالعه، به نمره عملیاتی دین
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بخشی تهران این پژوهش را واندانشگاه علوم بهزیستی و ت
 تأیید کرده است.
 مراحل اجرای طول در پژوهش، های هدف به توجه با     
 نوع ی درباره کنندگانگرفت؛ شرکت قرار مدنظر اخالقی اصول
 پژوهش در کامل رضایت با و شدند توجیه مطالعه هدف و
 تکمیل از مرحله هر در بودند مخیر مشارکت کردند. افراد
ورزند.  امتناع همکاری ی ادامه از دلیلی هر به و امهن پرسش
 شهروندان به و شد تکمیل نام بی صورت به ها نامه پرسش
 آنان های پاسخ و هویت ماندن مخفی و رازداری ی درباره
 با و صحت کمال در مطالعه ی شد و نتیجه داده اطمینان
 .گزارش شد دقیق و کامل طور به داری امانت رعایت
است که در  از نوع ابزارسازی 1شناختیی روش عهاین مطال
ی  ساخته ی محقق نامه داری از پرسش آن برای سنجش دین
اجتماعی( استفاده شد. -دار عبادی ی دین داری دعا )سنجه دین
 داری مدنظر پژوهشگران در این پژوهش شامل پذیرش دین
 رفتار و همچنین اعتقادات مبنای بر عمل اعتقادی و اصول
از بود که  دینی باور و اعتقاد گرفته از نشئت اجتماعی و یاخالق
 ی نامه پرسش در فرد که یی عملیاتی از طریق نمره نظر
 شد. آورد، محاسبه  می به دست داری دین
ی شهروندان شهر تهران با حجم  ها در جامعه نامه پرسش
یی اجرا  نفری از طریق انتخاب تصادفی دو مرحله 500ی  نمونه
گیری نمونه خاب افراد در این مطالعه با استفاده از روششد. انت
یی انجام گرفت. ابتدا مناطق تصادفی دو مرحله یی طبقه
ی تحلیل فضایی سطح  ی تهران بر مبنای مطالعه دوگانه بیست
در چهار گروه  (10)یافتگی مناطق شهری تهران  توسعه
شاخص در قالب هفت  31بندی  بندی شد. در این تقسیم دسته
ونی از امکانات و معیار اصلی برخورداری واحدهای مسک
تسهیالت )زیرساخت(، برخورداری از مسکن مناسب، 
برخورداری از محیط زیست سالم، دسترسی به اطالعات، 
برخورداری از آموزش، برخورداری از شغل مناسب و 
های جمعیتی در نظر گرفته شد. سپس در هر یک از  ویژگی
ر ها متناسب با جمعیت، بین دو تا چهار منطقه و در ه پهنه
صورت تصادفی  یک خیابان برای اجرای برنامه، بهمنطقه 
 همبستگی ضریب از ها نیز داده تحلیل برای. انتخاب شد
 واریانس، تحلیل مستقل، ی نمونه دو آزمون تی پیرسون،





                                                          
1) Methodological study  
 چارچوب تنظیم  داری  دین  ی سنجه  ایجاد  در  نخست  گام
گیری از مرور منابع اسالمی بود که این امر به مفهومی با بهره
گویه از مدل نظری  140تدوین و استخراج بانک سؤاالت با 
بندی، حذف، ادغام و اصالح  اولیه منجر شد. بررسی، دسته
 گروه تحقیق ی که طی سه جلسهبانک سؤاالت گام بعدی بود 
کردن سهم هر یک  ایجاد ساختار متناسب و مشخص جهتدر 
ها  ی اولیه گویه دستیابی به سیاهه برایاز متغیّرهای پژوهش، 
 47ی اولیه مشتمل بر  نامه صورت گرفت. در نهایت پرسش
اختیار سؤال تهیه شد و برای بررسی روایی سؤاالت در 
منظور بررسی روایی محتوا از روش  متخصصان قرار داده شد. به
ی  . در مدلی که وی برای محاسبه(11)استفاده شد  2الوشه
روایی محتوا ابداع کرده است از قضاوت و نظر متخصصان 
شود و برای تحقق نامه استفاده می های پرسش ی گویه درباره
برای اطمینان از - 3شاخص نسبت روایی محتوا این امر از دو
و شاخص  -ترین محتوا )ضرورت موضوع( ترین و مهمصحیح
های ابزار به برای اطمینان از اینکه موضوع- 4روایی محتوا
گیری محتوا طراحی شده است )که از بهترین نحو برای اندازه
استفاده  -خوانده می شود( CVIو  CVRاین پس به اختصار 
 د.شومی
یی بودن موضوع  رشته ی حاضر با توجه به بین در مطالعه
نفره از  40ی گروه تحقیق، فهرستی  تحقیق، طی جلسه
های مختلف مرتبط فراهم آمد و استادان و متخصصان رشته
تالش شد با توجه به تخصص افراد و سهولت در دسترسی، تا 
ی حضوری از آنان برای  جایی که امکان دارد با مراجعه
نامه دعوت شود و بازخورد  ارکت در روایی محتوای پرسشمش
مستقیم آنان نسبت به هر گویه کسب شود. در نهایت تیمی 
 شناسی، های جامعهنظر در رشتهاستاد و صاحب 14متشکل از 
 اجتماعی، ریزی برنامه شناسی، انسان اجتماعی، رفاه و سالمت
؛ اصول و فقه اجتماعی، پزشکی پزشک، روان اجتماعی، مددکار
 حدیث با این پروژه همکاری کردند.   و قرآن علوم و
میزان  از متخصصان درخواست شد تا CVR نییتع یبرا
 یضرور»وضعیتی سه  فیط ضرورت هر گویه را در قالب
« ندارد یضرورت»و « ندارد یضرورت یاست ول دیمف»، «است
ضرورت هر  با مراجعه به جدول الوشه . سپسدکنن تعیین
شده برای  با توجه به جدول معرفی .خص شدگویه مش
 51بیشتر و برابر  CVRهایی با گویه CVRی  حدنصاب نمره
 ی نهایی را یافتند. نامه درصد جواز استفاده در پرسش
                                                          
2) Lawshe 
3) Content Validity Ratio 
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نامه  بر مبنای روش الوشه مجدداً پرسش CVIبرای تعیین 
به هشت نفر از اعضای گروه ارزیاب داده شد و نظر آنان 
ط، وضوح و سادگی سؤال به موضوع تحقیق بر ی ارتبا درباره
اساس طیف لیکرتی )غیرمرتبط، نیاز به بازبینی جدی، مرتبط 
اما نیاز به بازبینی و کامالً مرتبط( ارزیابی شد. از تقسیم تعداد 
دادند بر کل ارزیابان،  4و  3ی  ارزیابانی که به موضوع نمره
CVI زبیشتر ا  ی محاسبه شد و بر این اساس سؤاالتی با نمره  
 درصد پذیرش شد. 79
بندی و الت برای بررسی شکل ظاهری، جملهادر ادامه سؤ
نفر از اعضای  20صورت آزمایشی بین  تعیین روایی صوری به
ی مورد بررسی اجرا شد و پاسخگویان نظر خود را  جامعه
ی صورت هر سؤال و ابهامات احتمالی مطرح کردند  درباره
 .(2ی  )جدول شماره
 
 
 ها ی هر یک از گویه شده کسب CVRو   CVIی روایی محتوا،  ( نمره2جدول 
 





 پذیرش 1 7142/0 09/3 دارید؟ اعتقادی چه خدا ی درباره -1
 پذیرش 1 8571/0 71/3 انگیزد؟ برمی خودشان میان از را کسانی بشر هدایت برای خدا آیا شما نظر به -2
 پذیرش 1 7142/0 82/3 چیست؟ مرگ از پس زندگی ی درباره شما نظر -3
 پذیرش 1 1 62/4 روزانه ی پنجگانه نمازهای خواندن -4
 پذیرش 1 1 28/3 رمضان مبارك ماه در روزه گرفتن -5
 پذیرش 9/0 5714/0 90/2 بدنی و مالی توانایی شرط به خدا ی خانه حجِِّ -6
 پذیرش 1 5714/0 60/3 الکلی مشروبات نوشیدن -7
 پذیرش 9/0 8571/0 93/1 حجاب اسالمی رعایت نکردن -8
 پذیرش 1 5741/0 09/3 شرع و قانون ی از حیطه خارج جنسی ی رابطه -9
 رد 7/0 4285/0 09/3 دینی های عزاداری و ها جشن در شرکت -10
 پذیرش 9/0 5714/0 50/2 جماعت نماز در شرکت -11
 پذیرش 9/0 100 18/3 دینی دعاهای و قرآن خواندن -12
 رد 4/0 4285/0 18/3 مستحبی نمازهای خواندن -13
 رد 6/0 0/0 17/1 غفیله نماز خواندن -14
 رد 7/0 4285/0 12/1 دین بزرگان آرامگاه زیارت -15
 پذیرش 9/0 7142/0 18/2 دیگران نیاز رفع برای خود دارایی یا درآمد از بخشی پرداخت -16
 پذیرش 8/0 5714/0 00/3 (اند کرده هحمل مسلمانان به که کسانی با پیکار) جهاد -17
 پذیرش 1 7142/0 60/3 تأثیر و امکان شرط به( خوب کارهای) دینی وظایف انجام به دیگران تشویق -18
 پذیرش 1 7142/0 60/3 تأثیر و امکان شرط به( بد کارهای) گناه انجام از دیگران بازداشتن -19
 رد 7/0 4285/0 60/3 ارک محل در اعتماد و معاشرت دار برای دین افراد ترجیح -20
 پذیرش 8/0 7142/0 54/1 همسر انتخاب برای دار دین فرد ترجیح -21
 رد 5/0 0/0 81/1 متبرکه اماکن کنندگان زیارت و مساجد نمازگزاران با معاشرت ترجیح -22
 رد 5/0 2875/0 75/0 همکاری و معاشرت در دار غیردین افراد با در اعتماد الزم ی فاصله حفظ -23
 رد 7/0 1428/0 68/1 ام. فروخته او به را چیزی که کسی رضایت نتأمین نکرد -24
 پذیرش 1 8571/0 26/2 (ایم داده قرض کسی به آنچه از بیشتر پولی کردن طلب) نزول یا ربا -25
 پذیرش 9/0 7142/0 42/2 بودیم. کرده طی او با که مقداری همان به داده، انجام کاری برایمان که کسی مزد نپرداختن -26
 پذیرش 9/0 8571/0 34/2 .دارید را آن پرداخت مالی توانایی که درحالی منزل، ی اجاره یا بدهی تننپرداخ -27
 پذیرش 8/0 1 50/3 بهتر موقعیت یا بیشتر سود به دستیابی برای دیگران دادن فریب و زدن کلک -28
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 پذیرش 8/0 5714/0 71/3 .شوید حاضر به موقع اید نتوانسته او با مالقات قرار سر که وستید به گفتن دروغ -29
 پذیرش 9/0 8571/0 3 اید. گرفته امانت دوستی از که چیزی ندادن پس -30
( ثروت یا اجتماعی زیبایی، توانایی، هوش، موقعیت مثل)مثبت  صفت دیدن با شدن ناراحت -31
 دیگر شخص در
 یرشپذ 8/0 5714/0 60/3
 رد 4/0 2857/0 21/1 بهتر مزایای یا موقعیت آوردن دست به برای مدیر از حد از بیش تعریف -32
 پذیرش 8/0 7142/0 37/4 پدر یا مادر با تندخویی و مشاجره -33
 رد 9/0 4285/0 82/3 همسر با تندخویی و مشاجره -34
 رد 8/0 1428/0 28/3 فرزندان با کردن مشاجره -35
 رد 8/0 2857/0 09/3 برادر یا واهرخ با مدت طوالنی کردن قهر -36
 پذیرش 1 5714/0 37/3 خویشاوندان با رابطه قطع -37
 پذیرش 8/0 5714/0 26/2 دیگران با کاری کتک و دعوا فحاشی، -38
 پذیرش 1 5714/0 50/2 آب بحران شرایط در آب مصرف در اسراف -39
 ذیرشپ 9/0 5714/0 75/1 طبیعت دامان و دریا جنگل، کوه، در زباله کردن رها -40
 رد 8/0 2857/0 75/1 خیابان به ماشین ی پنجره از زباله پرتاب -41
 رد 8/0 2857/0 26/2 حیوانات آزار یا و نامهربانی -42
 رد 6/0 4258/0 75/1 زیست محیط تخریب -43
 
سنجی کیفی صوری آمده از روایی دست با توجه به نتایج به
نجی سآمده از روایی دست و محتوای ابزار و همچنین نتایج به
نامه بدین شرح تغییر  کمّی صوری و محتوایی نتایج پرسش
 کرد:
)اعتقاد به خدا و نبوت( به دلیل داشتن  2و  1( سؤاالت 1     
 ی نوع دیانت حذف شد. پوشانی با سؤال درباره هم
به دلیل قرابت مفهومی در  36و  35، 34( سؤاالت 2     
 یکدیگر ادغام شد.
 44و  42، 33، 24، 23، 22، 20، 15، 14، 13( سؤاالت 3     
ی روایی از سؤاالت حذف  به دلیل کسب نکردن حدنصاب نمره
 شد.
با محوریت آزار حیوانات با وجود کسب  43( سؤال 4     
به دلیل اهمیت این بخش در چارچوب  CVRنکردن حدنصاب 
درصد با نظر همکاران طرح در  CVI 80نظری و کسب 
 نامه باقی ماند. پرسش
( با عنایت به نظرهای استادان و پاسخگویان ساختار 5     
تغییر کرد  ی دین بودن پرسش درباره یل چالشیسؤاالت، به دل
داری با محوریت  ی دین نامه و بخش اجتماعی پرسش
های دیگر جهان، در اخالقیات، تعامل با خود، دیگران و پدیده
 ابتدا و سؤاالت اعتقادی پس از آن گنجانده شد. 
( به دلیل احتمال مشارکت غیرمسلمانان در طرح و 6     
ایجاد خطا در سنجش اعتقادات و عبادات، دو سؤال خارج از 
ی اعتقاد به دین و خدا طرح شد و از کسانی  چارچوب درباره
یی به جز اعتقاد به اسالم را انتخاب کردند خواسته که گزینه
داری شد از پاسخگویی به سؤاالت اعتقادی مسلمانان خود
 کنند. 
سؤال حدنصاب الزم را برای  27شده  پس از بررسی انجام
نامه به دست آوردند. لیکن شاخص معتبر دیگر  ابقاء در پرسش
 1در برآورد اعتبار محتوا، میانگین کل شاخص اعتبار روایی ابزار
درصد در آن مالك اعتبار  90است که کسب عدد باالتر از 
ی این  اساس مقدار محاسبه شدهنامه خواهد بود. بر این  پرسش
درصد محاسبه و شاخص تأیید  6/94شاخص برای پاسخگویان 
 شد.
 توصیف جمعیت نمونه 
نفر از شهروندان  500ی مورد بررسی این پژوهش  حجم نمونه
ی شهر تهران بودند. حدود  دوگانه سال مناطق بیست 18باالی 
ل ها تشکی درصد( از جمعیت نمونه را خانم 4/51نیمی )
-35دادند و از نظر سن بیشترین فراوانی مربوط به جوانان؛  می
سال  36-55درصد(، پس از آن میانساالن؛  3/61سال ) 18
درصد( بود.  6/12سال به باال ) 35درصد( و کهنساالن؛  1/25)
 4/37درصد افراد متأهل،  54/0از نظر وضعیت تأهل نیز 
بودند. بُعد درصد بیوه و مطلقه  10درصد مجرد و کمتر از 
                                                          
1
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در  64/3های مختلف تقریباً مشابه و عددی بین  خانوار در پهنه
ی چهار به دست آمد. از نظر  در پهنه 88/3ی یک تا  پهنه
سطح تحصیالت نیز بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت 
-( بود. وضعیت اقتصادی2/32( و کارشناسی )2/33دیپلم )
ا استفاده از نتایج ی مورد بررسی مجدداً ب اجتماعی نمونه
ی سطح تحصیالت، درآمد مؤثر،  تحلیل عاملی چهار مؤلفه
ی محل سکونت بررسی شد. این  ی مسکن و پهنه سرانه
-درصد از واریانس متغیّر مکنون وضعیت اقتصادی 44متغیّرها 
بندی مناطق تهران را که رفیعیان و اجتماعی را تبیین؛ و پهنه
أیید کرد. برای سنجش اعتقاد به اند، ت شالی آن را انجام داده
شود،  خدا، پیامبر و معاد که اصول مهم دین اسالم محسوب می
درصد از  4/88ی مورد بررسی،  با توجه به اظهارات نمونه
درصد نیز  6/0درصد اهل سنت و  6/1کنندگان شیعه،  شرکت
درصد، افراد  6دین  زرتشتی بودند. افراد معتقد به خدا ولی بی
درصد  8/1درصد و منکرین خدا  4/1ود خدا شکاك به وج
ی معاد نیز  دادند. در زمینه ی مورد بررسی را تشکیل می نمونه
درصد شکاك نسبت به معاد و  6/12درصد معتقد به معاد،  79
درصد نیز از پاسخگویی به  2/1درصد منکر معاد بودند.  2/7
 این پرسش امتناع کردند. 
 پایایی و روایی سازه
گیری از روایی محتوایی/اعتبار صوری که به بهرهعالوه بر 
های  تفصیل شرح داده شد، در این مطالعه از دیگر روش
اعتبارسنجی )اعتبار مالکی و سازه( نیز استفاده شد که نتایج 
 شود. آن در ادامه ذکر می
 روایی مالکی
منظور بررسی اعتبار ابزار سنجش از طریق  در این پژوهش به
دهندگان خواسته شد تا به  ز تمامی پاسخزمان، ا مالك هم
بدهند. این روش  100یی بین صفر تا  التزام دینی خود نمره
شود که در تحقیقات  داری محسوب می شاخص فردی دین
رود و شاخص معتبری  های جهانی به کار می المللی ارزش بین
. روش یادشده پیشتر در (12)شود  داری افراد تلقی می از دین
داری گلزاری و محبوبی نیز استفاده شده است  مطالعات دین
(9 ,13). 
سنجی ی خویش برای بررسی اعتبار مالکی سنجه، نمره     
داری پایین، متوسط و  دهندگان در سه سطح دیندینی پاسخ
شده از طریق  ی کسب بندی شد و با نمره باال دسته
ساخته، از طریق آزمون تحلیل  داری محقق ی دین نامه پرسش
ی  واریانس مقایسه شد و همبستگی هر سطح با نمره
مشخص شد. نتایج  =001/0Pو  =98/56Fخوداظهاری با 
تحلیل تعقیبی شفه نیز معناداری تفاوت هر یک از این سه 
  داری را تأیید کرد. سطح دین
 با استفاده از ضریب آلفای داری دین ی نامه پرسش پایایی
تعیین؛ و تأیید شد. برای بررسی  α=863/0کرونباخ برابر 
 کفایتآزمون های گردآوری شده از دو  مناسب بودن داده
با توجه استفاده شد.  2و بارتلت 1اولکین-میر-کیزر گیری نمونه
ی مورد بررسی  آمده مشخص شد حجم نمونه دست به نتایج به
کفایت تعداد گروه نمونه را برای تحلیل عاملی 
(729/0KMO= دارد. آزمون برقراری شرط کرویت بارتلت )
(1407 X2= 001/0و>P) برقراری این  دار؛ و بیانگر نیز معنی
 .شرط برای تحلیل عاملی بود
ی  انجام روش تحلیل عاملی با روش استخراج تحلیل مؤلفه
باالتر از یک مشخص  4ی ویژه هفت عامل را با ارزش 3اصلی
 کند.  درصد از واریانس عوامل را تبیین می 67/65کرد که 
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مشخص شد که       
داری هفت عامل را  سؤالی دین 29ی  ی اولیه نامه پرسش
درصد از واریانس  67/65سنجد. این هفت عامل در مجموع  می
تا  54/7 ازشده نیز  کند. درصد واریانس تبیین کل را تبیین می
است. سؤاالت بارشده بر هر عامل و بار عاملی مرتبط  56/14
 .نشان داده شده است 3ی  در جدول شماره
 
شده به کمک هر عامل و واریانس تجمعی  واریانس تبیین( 3جدول 
 عوامل
 
 عامل عدد ویژه درصد واریانس درصد واریانس تجمعی
 اول 14/5 563/14 563/14
 دوم 992/1 712/9 274/24
 سوم 714/1 633/9 907/33
 چهارم 452/1 462/8 369/42
 پنجم 281/1 143/8 513/50
 ششم 174/1 615/7 127/58
 هفتم 011/1 543/7 67/65
                                                          
1  ( kaisar-meyer olkin 
2  ( Bartlett test of sphericity 
3  ( Principal component analysis 
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1 2 3 4 5 6 7 
       793/0 خواندن نماز
       622/0 خواندن قرآن و دعا
       712/0 ی نماز جماعت اقامه
       566/0 رفتن به حج
       548/0 پرداخت خمس و انفاق
       695/0 روزه گرفتن
      879/0  ی جنسی غیرشرعی رابطه
      710/0  مصرف مشروب
      652/0  رعایت نکردن حجاب اسالمی
     858/0   امر به معروف
     823/0   نهی از منکر
    762/0    نپرداختن بدهی
    796/0    فروشی عمدی کاری و کم کم
   676/0     مزد زیردست نپرداختن
   662/0     فریب دادن برای کسب سود
   537/0     خیانت در امانت
  853/0      کاری با دیگران فحاشی و کتک
  593/0      ریختن زباله در طبیعت
  552/0      ی یک ی درجه مشاجره با خانواده
 830/0       حسادت به دیگران
 599/0       دروغ گفتن به دیگران
 
سؤال(، هشت  29ی اولیه )شامل  نامه با توجه به پرسش
پرسش که بر روی هیچ یک از عوامل دارای بار عاملی نبود، از 
سؤال  21ی نهایی شامل  نامه شد و پرسشنامه حذف  پرسش
 خواندن سؤال شش اول در قالب هفت عامل تهیه شد. عامل
 پرداخت حج، برگزاری جماعت، نماز دعا، و قرائت قرآن نماز،
 با عوامل این که شد را شامل می روزه گرفتن و انفاق و خمس
 خبر سؤاالت باالی بسیار عاملی بار از 14/5 ی ویژه عدد
 تبیین را سؤاالت کل واریانس از درصد 56/14 و دهد می
 واجبات انجام قالب در اعمال این تجانس به توجه با. کند می
 . شد استفاده بُعد این رایب «عبادات» عنوان از دینی
 از خارج جنسی ی رابطه های حوزه در سؤال سه دوم عامل
 به نسبت رویکرد و الکلی مشروبات نوشیدن شرع، ی حیطه
 سنجش راستای در حجاب ی زمینه در شده طرح حجاب )سؤال
شده  ریزی طرح به عنوان ارزش اسالمی زنان حجاب رعایت
 و موضوع این در ردانم بودن مخاطب دلیل به است، لیکن
 یافت( تغییر اعتقادسنجی صورت به نامه پرسش بودن عام حفظ
 که عواملی از پرهیز بر داللت دلیل به بُعد این. شد می شامل را
پرهیز از »گشته  موسوم منکرات به و بوده ممنوع شرع نظر از
 .شده است گذاری نام «گناهان
 تعامل جنس زا که سوم عامل سؤاالت که ساختار آنجاییاز 
 و نیک کارهای انجام به تشویق شامل و بود دیگران با
 تداعی را دیگران هدایت نوعی به بود و بد کارهای از بازداشتن
  . شد نامیده «هدایت» بُعد این کرد، می
 سؤال دو و بود دیگران حق رعایت نوع از چهارم عامل
 ی اجاره و بدهی نپرداختن» و «عمدی فروشیکم و کاریکم»
 شامل را «داریم را آن پرداخت توانایی که درحالی مسکن
 کسی مزد نپرداختن» پنجم یعنی بُعد با اول نگاه در که شد می
 برای دیگران فریب و زدن کلک» ،«داده انجام برایمان کاری که
 زیادی قرابت «امانت ندادن پس» و «بیشتر سود به دستیابی
 افراد حقوق رعایت در بُعد دو این ی ویژه تفاوت لیکن. داشت
 با ترتیب به بُعد دو این بنابراین،. بود زیردست و باالدست
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 ،«دیگران با کاری کتک و فحاشی» عاملی تحلیل ششم بُعد
 ی خانواده با تندی و مشاجره» و «محیط در زباله ریختن»
 مشاهده قابل راحتی به بُعد این .گرفتدربر را «یک ی درجه
 نام. کند می نمایان را شهروندان بارز اجتماعی رفتار و است
 . شد انتخاب بُعد این برای «آشکار رفتار»
 و «حسادت» ی درباره سؤاالتی که هفتم بُعد نهایت در
 را افراد درونی رفتار و اخالق از ابعادی بود، «گویی دروغ»
 عامل این برای که است عنوانی «پیدانا رفتار». کرد می نمایان
با توجه به موضوع مطالعه و ابزارسازی و  .شد گرفته در نظر
ی  دوم بر ابعاد دوگانهی اولیه و تأیید تحلیل عاملی  تأیید نظریه
داری شامل بخش رابطه با خداوند )عبادات( و رابطه با  دین
های جهان )تعامالت اجتماعی(، عنوان  دیگران و دیگر پدیده
 داری عبادی/اجتماعی( انتخاب شد. )دین« دعا»نامه  پرسش
 تحلیل عاملی تأییدی )روایی سازه(
تحلیل عامل  شده از برای بررسی روایی سازه ابزار ساخته
استفاده شد. با  1سازی آموس تأییدی با استفاده از ابزار مدل
آمده  دست های برازش به توجه به بارهای عاملی و شاخص
های برازش حاصل از اجرای مدل:  )شاخص
079/0RMSEA2= ،832/0CFI3=  854/0وGFI4= مشخص ،)
داری دارای برازش  سؤالی دین 21ی  نامه شد که پرسش
 .(1ی  ؛ و شکل شماره6و  5ی  است )جداول شمارهپذیرفتنی 
 
 ( نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ابزار سنجش1شکل 
 داری دین
 
                                                          
1  ( AMOS 
2  ( Root Mean Square Error of Approximation 
3  ( Comparative Fit Index 
4  ( Goodness of Fit Index 
 
ی  نامه ی اول پرسش ( نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه5جدول 
 داری سؤالی دین 21
 
 CMIN/DF GFI CFI RMSEA 
 79/0 832/0 854/0 35/2 نتایج مدل
 >8/0 >9/0 >9/0 <3 قبول ی برش قابل نقطه
 
( بار عاملی مرتبط به هر گویه و معناداری بر اساس مدل 6 جدول
 تحلیل عاملی تأییدی
 
P Β C.R. S.E. Estimate    
*** 327/0  275/4  443/0  1 WOR <--- num31 
*** 591/0  35/4  464/0  895/1  WOR <--- num27 
*** 631/0  333/4  398/0  02/2  WOR <--- num26 
*** 621/0  454/4  45/0  724/1  WOR <--- num25 
*** 7/0  596/4  554/0  004/2  WOR <--- num24 
*** 846/0    544/2  WOR <--- num23 
*** 756/0  587/6  122/0  1 SIN <--- num28 
*** 501/0  169/9  094/0  802/0  SIN <--- num29 
*** 728/0    858/0  SIN <--- num30 
*** 554/0  803/4  16/0  1 Immora <--- num2 
*** 4/0    771/0  Immora <--- num11 
*** 648/0  5/6  183/0  1 Up.right <--- num8 
*** 563/0    193/1  Up.right <--- num9 
*** 605/0  726/6  102/0  1 Low.Right <--- num3 
*** 513/0  795/7  168/0  685/0  Low.Right <--- num7 
*** 616/0    306/1  Low.Right <--- num10 
*** 489/0  371/5  226/0  1 Interaction <--- num4 
*** 701/0  062/5  181/0  212/1  Interaction <--- num6 
*** 565/0    918/0  Interaction <--- num12 
*** 676/0  288/5  314/0  1 Guide <--- num14 
*** 066/1  275/4  443/0  66/1  Guide <--- num15 
 
اصل از بررسی ضریب همبستگی بین عوامل نشان نتایج ح     
داد بین تمامی عوامل به جز بُعد هدایت با رعایت منهیات و 
ی مثبت معنادار وجود داشت )جدول  حق فرادست رابطه
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  داری با رویکرد ...می سنجش دینی بونامهساخت پرسش  6-22: 1398(،2)5و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛ شاهمیرزالو 
 
1شده در شکل  آمده در تحلیل عاملی تأییدی با توجه به مدل ارائه دست ( ضرایب همبستگی بین عوامل به7 جدول  
 
 رفتار ناپیدا رفتار آشکار حق همتا حق فرادست هدایت منهیات عبادات عوامل
       1 عبادات
 پرهیز از گناهان
558/0** 
001/0P< 




















































  >05/0P؛ *معناداری در سطح >001/0P**معناداری در سطح کمتر از                                                                                                                               
 
بندی  نظر به ساختار چارچوب مفهومی این ابزار در تقسیم    
اری در دو بُعد رابطه با خدا و رابطه با دیگران، از نتایج د دین
ی  ی اول برای بررسی تحلیل عاملی مرتبه تحلیل عاملی مرتبه




داری  ی دوم ابزار سنجش دین ( تحلیل عاملی مرتبه2شکل 
 مسلمانان
 
داد به م نشان ی دو نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه     
های  دلیل پیچیدگی ساختار و گستردگی عوامل، شاخص
(، حدنصاب الزم را کسب نکردند. 11ی  برازش )جدول شماره
( و GFIبا این حال نزدیک بودن نتایج شاخص نیکویی برازش )
ی برش، تا حدودی  ( به نقطهCFIشاخص برازش تطبیقی )
بندی دین  ر قالبی پژوهش د ی مدل اولیه تواند تأییدکننده می
در بُعد کلی رابطه با خدا و رابطه با دیگران باشد )جدول 
 (.8ی  شماره
 
ی  نامه ی دوم پرسش ( نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه8جدول 
 داری سؤالی دین 21
 
 CMIN/DF GFI CFI RMSEA 
 078/0 827/0 855/0 31/2 نتایج مدل











دهد که  نیز نشان می 9ی  نتایج ارائه شده در جدول شماره     
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داری با رویکرد ...می سنجش دینی بونامهساخت پرسش   6-22: 1398(،2)5همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  وشاهمیرزالو 
 
 داری مسلمانان ی دوم ابزار سنجش دین ( نتایج حاصل از بررسی مدل عاملی مرتبه9 جدول
 
P Label C.R. S.E. Estimate ی دوم عامل مرتبه ی اول عامل مرتبه    
*** 610/0  انجام تکلیف ---> ارتباط با خدا 1   
*** 1 453/4  558/0  483/2  پرهیز از منهیات ---> ارتباط با خدا 
030/0  161/0  هدایت ---> ارتباط با دیگران 1   
*** 878/0  173/2  684/0  486/1 ستحق فراد ---> ارتباط با دیگران   
*** 1 207/2  163/1  567/2  حق فرودست ---> ارتباط با دیگران 
*** 947/0  164/2  282/1  774/2  رفتار ناپیدا ---> ارتباط با دیگران 
*** 643/0  049/2  847/0  735/1  رفتار آشکار ---> ارتباط با دیگران 
 
 داری پایایی ابزار دین
نباخ وکربرای بررسی همسانی درونی ابزار از ضریب آلفای 
و حداکثر  436/0آمده حداقل  دست استفاده شد. ضرایب به
ی پایایی  دهنده نشان 831/0برابر  ؛ و آلفای کل811/0
 (.10ی  پذیرفتنی ابزار است )جدول شماره
 
 های مرتبط هر عامل و ضرایب آلفای کرونباخگذاری عوامل، تعداد و گویه ( نام10جدول 
 
 ضریب آلفای کرونباخ های مرتبط گویه تعداد گویه غیّرنام مت ی کل ابعاد/نمره عامل
 Wor. 6 23-24-25-26-27-31 811/0 انجام تکالیف 1
 Sin 3 28-29-30 694/0 رعایت منهیات 2
 Guid 2 14-15 814/0 هدایت دیگران 3
 Up.right 2 8-9 528/0 حق فرادست 4
 Low.right 3 3-7-10 565/0 حق فرودست و همتا 5
 Interaction 3 4-6-12 526/0 آشکار رفتار 6
 Immoral 2 2-11 436/0 رفتار ناپیدا 7
 831/0 سؤال 21مجموع  S.R.Q 21 داری ی دین نامه کل پرسش 
 
 پایایی ابزار در طول زمان
داری در طول زمان، دو سنجش  برای بررسی پایایی ابزار دین
به ضریب ی دو هفته انجام گرفت که با توجه  متوالی با فاصله
ها و همچنین  همبستگی پیرسون مشخص شد بین تمام مؤلفه
ی مثبت معنادار وجود داشت  داری رابطه ی کل دین نمره
نامه از طریق  (. همچنین، پایایی پرسش11ی  )جدول شماره
ی ضریب همبستگی درونی  روش بازآزمایی و بر اساس محاسبه
 .کرونباخ ارزیابی شد
 
 داری در طول زمان ی پایایی ابزار دین ( نتایج محاسبه11جدول 
 
 ICC P-value 2آزمون  1آزمون 
 %95ی اطمینان  فاصله
 حد باال حد پایین
 993/0 964/0 001/0 984/0 ی کل نمره ی کل نمره
 989/0 948/0 001/0 977/0 بُعد عبادات بُعد عبادات
 983/0 918/0 001/0 963/0 بُعد محرمات بُعد محرمات
 977/0 889/0 001/0 949/0 بُعد هدایت هدایتبُعد 
 904/0 537/0 001/0 789/0 حق فرادست حق فرادست
 890/0 471/0 001/0 759/0 حق همتا حق همتا
 887/0 455/0 001/0 752/0 رفتار آشکار رفتار آشکار
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ا رویکردی اجتماعی تالش شد ابزاری ی حاضر ب در مطالعه
داری، متناسب با فرهنگ و  سنجش دین جهتبومی و روا در 
« دعا» داری ی دین عقاید ایرانیان مسلمان، با عنوان سنجه
 داری دین ی سنجه .شود معرفیاجتماعی( -داری عبادی )دین
 شده طراحی سؤال 21 بر مشتمل و بخش چهار در «دعا»
 وزن با و لیکرتی طیف در سؤال 12 شامل اول بخش. است
. کرد می ارزیابی را پیرامون جهان و دیگران با افراد تعامل برابر،
 خدا، به افراد اعتقاد نوع ی زمینه در هایی پرسش دوم بخش
 شود، مسلمانان محسوب می اعتقادی ی پایه معاد را که و دین
 با تعامل و عبادات اخالقیات، شامل سوم بخش. شد می شامل
 شد می شامل برابر وزن با لیکرتی طیف در را سؤال 9 ،داوندخ
 های ویژگی و فرد مشخصات نیز چهارم بخش و در
 داری دین احتمالی ی متغیّرها عنوان به شناختی وی جمعیت
 در نامه پرسش تکمیل از پس پاسخگویان. شد می سؤال افراد
 بین یی نمره سوم بخش در ،12-60 بین یی نمره اول بخش
 کسب 21-105 بین یی نمره نامه پرسش کل برای و 45-9
 .کردند می
ی بسیاری از  این سنجه در بُعد اعتقادات به مثابه 
داری مسلمانان، اصول دین اسالم  ی دین های ایجادشده سنجه
داری در نظر گرفته است؛ با این تفاوت که در  را بُعد نظری دین
سؤاالت بخش ساخته بر خالف مطالعات پیشین،  ابزار محقق
اعتقادی همسنگ دیگر سؤاالت قرار نگرفته و با توجه به 
جایگاه و اهمیت اصول اعتقادی دین اسالم، این بخش کلید 
ورود به مطالعه و شرط الزم برای پذیرش اسالم در نظر گرفته 
دهندگان با دادن جواب منفی به سؤاالت  شده است. پاسخ
ن جدا شدند و صرفاً از ی مسلمانا بخش اعتقادی اسالم از دامنه
داری اجتماعی بررسی شدند. همچنین در این مطالعه  نظر دین
داری داخل  ی سنجش دین برخالف برخی ابزارهای ایجادشده
ی اعتقادی  عنوان مؤلفه ، از دانش دینی به(14-12, 6)کشور 
اری بودن یادگیری استفاده نشد، این امر به دلیل اجب
های دینی در نظام آموزشی کشور و احتمال تأثیرگذاری  آموزه
ی دینی  آموزش بر اعتقادات فردی بود. بُعد احساسات و تجربه
بودن این ابعاد و  کاررفته در مطالعات نیز به دلیل فردی به
 شده حذف شد. ی ساخته گیری از سنجهدشواری در اندازه
 نظری چارچوب گوگیری ازبا ال عملی، سؤاالت بخش
 تحقیق، در دو بُعد کلی رابطه با خدا و رابطه با دیگران )تعامل
های هستی به همراه اخالقیات( ایجاد  با دیگران و دیگر پدیده
شد. هر چند توجه به اخالقیات و تعامالت اجتماعی پیشتر در 
اند،  ایجاد کرده (15-12, 6)هایی که برخی از محققان  سنجه
صورت ضمنی و در بطن  ظ شده، لیکن این عوامل همواره بهلحا
عوامل دیگر )بخش عبادات( گنجانده شده است. تفکیک این 
فرض قائل شدن دو ساحت عبادی و  ابعاد از یکدیگر، با پیش
اجتماعی برای دین و بررسی مجزای این ابعاد از یکدیگر، 
فرض، در  ابزار ایجادشده است که صحت این پیش نوآوری دیگر
ی دوم )با وجود  آمده از تحلیل عاملی مرتبه دست نتایج به
ی برش شاخص نیکویی  تر بودن نتایج از نقطه اندکی پایین
 برازش(، قابل رویت است.  
 تعامالت بُعد تمایز و توجه پژوهش، این بارز ویژگی
 کنار در( داری دین تماعیاج بُعد) دین از گرفته نشئت اجتماعی
عبادات و بررسی سهم هر یک از این دو عامل در  بُعد به توجه
داری  تأثیر مثبت و متقابل دین .است داری افراد جامعه دین
افراد بر تعامالت اجتماعی و برعکس، پیشتر در بسیاری از 
گرفته در این زمینه منعکس شده  مطالعات همبستگی صورت
پذیر بین  این پژوهش تفکیک سنجش؛ لیکن در (17, 16)بود 
داری افراد در یک  رفتارهای عبادی و اجتماعی ناشی از دین
دار ابعاد مختلف  ی مثبت و معنی سنجه، مدنظر بود. رابطه
-تعهدی مناسکی، سیاسی،-فقهی های داری عبادی )گونه دین
ی اجتماعی نیز در مطالعات  تعلقی( با حمایت و سرمایه
 دار معنی و مثبت ی رابطه. (19, 18)ت مختلف گزارش شده اس
اعمال عبادی و تعامالت  عامل دو با شده استخراج عامل هفت
 نتایج دیگر بار دوم، ی مرتبه عاملی تحلیل استناد به اجتماعی،
 با اجتماعی تعامالت همراهی و همبستگی در شده یافت
 و مثبت ارتباط از آمده دست به نتایج کرد و تأیید را داری دین
 با رابطه و( عبادی) خدا با رابطه ابعاد کل ی هنمر دار معنی
 حکایت عامل هر دو تالزم و ضرورت و( اجتماعی) دیگران
 عامل هفت تأییدی عاملی تحلیل در تأمل قابل ی . نکتهشتدا
 هدایت بُعد همبستگی نداشتن مطالعه این در شده استخراج
 که است فرادست حق رعایت و منهیات رعایت ابعاد با دیگران
 .است تکمیلی مطالعات نیازمند امر این علت شفک
 روایی مالکی، روایی محتوا، آمده از روایی دست نتایج به
دهد  می نشان زمان طول در ابزار پایایی و کرونباخ آلفای سازه،
داری از روایی و پایایی  شده برای سنجش دین ابزار ساخته
ی سنجش تواند ابزاری مناسب برامناسبی برخوردار است و می
  .داری مسلمانان در نظر گرفته شود دین
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داری مسلمانان طراحی  این ابزار منحصراً برای سنجش دین
شده است و برای پیروان دیگر ادیان قابل استفاده نیست. 
 18براین، با توجه به اینکه این پژوهش در افراد باالی  عالوه
باید جوانب  سال انجام گرفته است، در مورد تعمیم نتایج آن






این سنجه صرفاً در شهر تهران ارزیابی شده است؛ توصیه 
شود نتایج اجرای ابزار در مناطق سنی مذهب و کل کشور  می
شود در مطالعات آتی، نیز ارزیابی شود. همچنین، پیشنهاد می
تر از های درونی داری، از روش سنجش دین جهتدر 







ی استادان و اعضای  ی کلیه از همکاری و مساعدت صمیمانه
اسالمی هیئت علمی گروه مدیریت رفاه اجتماعی، گروه معارف 
بخشی تهران  و دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم بهزیستی و توان
ی مقاله یاریگر  که در تدوین چارچوب و ساختار اولیه
زحمات اعضای گروه تخصصی پژوهشگران بودند و همچنین از 
شود. این  بررسی روایی بانک سؤاالت مقاله تشکر و قدردانی می
ی مقطع کارشناسی ارشد و دارای  نامه مقاله برگرفته از پایان
از معاونت پژوهشی دانشگاه  2340481ی  کد اخالق به شماره




بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بنا بر اظهار مؤلفان مقاله،






ی این پژوهش  گونه تضاد منافعی درباره مقاله هیچ مؤلفان
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